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ABSTRAKT
Në këtë punim diplome është shqyrtuar tema e rivitalizimit të objektit të fabrikës së
municionit të gjuetisë në Skënderaj. Objekti në fjalë është një ndër asetetet e
ndërrmarrjes ''Trepça'' i cili nuk është shfrytëzuar që nga koha e pasluftës. Objekti
ndodhet në një lokacion kodrinoro-malor 10 minuta larg qendrës së qytetit, ndërsa në
afërsi ka Kompleksin Memorial ‘’Adem Jashari’’ në Prekaz, i cili është një ndër pikat
më të vizituara të komunës së Skenderajit për shkak të rëndësisë historike që ka. Vlenë
të theksohet së objekti është ndërtuar në kohën e socializmit Jugosllav dhe përmban
tipare të asaj periudhe. Gjithashtu, rëndësi të veçantë i është kushtuar faktit që Fabrika e
Municionit të Gjuetisë në vitet 70 – 80 ka punësuar një numër të madh të banorëve të
qytetit të Skënderajit të cilët rrjedhimisht kanë siguruar të ardhurat familjare nga puna
në këtë fabrikë. Në bazë ta analizave të bëra, marrjes në pytje të qytetarëve, kam ardhur
në përfundim se ka mungesë të hapësirave kulturore në Skënderaj, andaj do të ishtë ide
e mirë që objekti të rivitalizohet në Qendër Kulturore.

Fjalët kyçe: ,revitalizim,fabrikë, Skënderaj, Trepça, qendër kulturore
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ABSTRACT
The topic discussed in this thesis is the regeneration of the Hunting Ammunition
Factory in Skënderaj. This building is one of the many assets of ‘’Trepça’’ enterprise,
which has not been used since the end of the war in Kosovo. The building is situated in
a mountain hill location, 10 minutes-walk from the centre of the city. Also, nearby is
situated the Memorial Complex of ‘’Adem Jashari’’ in Prekaz, which is one of the most
visited places of Skënderaj because of its’ historical importance. Is worth mentioning
that the building was built during the Yugoslavia socialism and it has the distinguished
features of this period. Equally important is the fact that during the 70 – 80s a lot of
citizens of Skënderaj were employed in the Hunting Ammunition Factory which
consequently insured their families’ income.
Based on different analysis, questionnaire, I have come to the conclusion that there is a
lack of cultural spaces in Skënderaj, therefore it would be a good idea for this building
to be regenerated into a Cultural Centre.

Key words: revitalization, factory, Skënderaj, Trepça, cultural centre
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1. HYRJE
Historia e Kosovës gjatë viteve të paraluftës është e ndërlidhur ngushtë me ndërrmarrjen
gjigante të asaj kohe ''Trepça''. Në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, ndërrmarrja
''Trepça'' ka qenë burimi kryesor i zhvillimit, prodhimt dhe përpunimit të plumbit dhe
zinkut në rajon. Pjesë e këtij kompleksi industrial kanë qenë edhe asete të shumta si:
Metalurgjia e Plumbit në Zveçan, Elektroliza e Zinkut, Industria Kimike në Mitrovicë,
Industria e Akumulatorëve, Fabrika e Akumulatorëve, Fabrika e Baterive Industriale në
Pejë, “Metaliku” në Gjakovë, “Famipa” në Prizren, Fabrika e Llamarinës së Zinkuar në
Vushtrri, Fabrika e Municionit të Gjuetisë në Skenderaj, Fabrika e Baterive të NikelKadmiumit në Gjilan, Fabrika e Pajisjeve të Procesit, “Energjetika” në Zveçan, “Trepça
Komerc”, etj. Në vitin 1975 “Trepça” ka pasur 14 923 punëtorë. Ndërsa në vitin 1987
ky numër është rritur në 23 644 punëtorë. Një pjesë e madhe e këtyre punëtorëve kanë
qenë shqiptarë andaj në memorien kolektive të shqiptarëve ''Trepça'' e paraluftës mbetet
ndërrmarrja më fitim prurëse dhe ikonë e industrisë së asaj kohe.

Sot, lavdia dhe madhështia e ndërrmarrjes industriale ''Trepça'' është veç se një kujtim i
largët i atyre që punuan dhe nxorren bukën e gojës prej saj. Kjo për arsye se, aktualisht
ndërrmarja është e ndarë në dy njësi, atë të veriut dhe atë të jugut dhe sepse shumë prej
aseteve të saj janë pasive apo jashtë funksionit. Një ndër këto asete është edhe Fabrika e
Municionit dhe Gjuetisë në Skënderaj, e cila para luftës u ka siguruar punë shumë
banorëve. Mirëpo, me dëmtimet e pësuara gjatë luftës si dhe problemet pronësorejuridike, hapësira e kësaj fabrike mbetet e pashfrytëzuar tash e 20 vite [1].

Për shkak të lokaconit të përshtatshëm, njësive lehtë të adaptueshme, ndërlidhshmërisë
me natyrën përreth, ky objekt ka potencial të rivitalizohet dhe të i ndërrohet destinimi në
një Qendër Kulturore e cila do i sillet përfitime të shumëta këtij rajoni në aspektin
kulturor si dhe atë edukativo-arsimor. Arsyeja kryesore e kësaj zgjidhje është fakti se
qyteti i Skënderaj me rrethinë ka mungesë të hapësirave edukativo-arsimore dhe
rekreuese në të cilat banorët e sidomos të rinjët mund t'a kalojnë kohën e lirë.
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2. SHQYRTIMI TEMATIK I LITERATURËS
2.1 Definicioni
Punimi i temës së diplomës është bazuar në literaturë të marrur nga burime kredibile
informacioni online, si dhe nga konkludimet e nxjerrura nga rezultatet e pyetsorëve të
bërë në qytetin e Skënderajit.
Në bazë të përmbledhjes së këtyrë të dhënave është arritur që të njihet më mirë natyra e
temës së shtjelluar dhe mënyra e zhgjedhjes së problemeve të cilat pengojnë realizimin
e projektit.

2.2 Shembuj të ngjashëm të Qendrave Kulturore në botë

Krahas informacioneve të marrura në lidhje me historikun e objektit të Fabrikës së
Municionit të gjuetisë dhe natyrën e tij, gjithashtu përmes metodës analitike janë marrur
shembuj krahasues të objekteve kulturore në botë të cilat gjithashtu janë rivitalizimi i
objekteve të braktisura industriale. Analizimi i këtyre shembujve më ka ndihmuar që të
kuptoj më mirë procesin e rivitalizimit nga një objekt industrial në një objekt kulturor,
sfidat e mundshme, përparsitë dhe përfitimet e komunitetit në rast të implementimit të
një projekti të tillë.
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2.2.1 Shembulli 1 - La Fábrica de Arte – Fabrika e Artit

Figura 1. Fabrika e vajit (http://www.lahabana.com/content/fabrica-de-arte-cubano-fa-c/, data: 02.05.2019)

Figura 2. Fabrika e Artit ((http://www.lahabana.com/content/fabrica-de-arte-cubanof-a-c/, data: 02.05.2019)
Objekti: La Fábrica de Arte – Fabrika e Artit
Lokacioni: Havana, Kubë
Funksioni në të kaluaren: Fabrikë e përpunimit të vajit
Ridestinimi: Galeri e Artit dhe Klub Nate
Struktura e objektit La Fábrica de Arte – Fabrika e Artit është ndërtuar në vitin 1910
dhe para ridestinimit ka qenë fabrikë për përpunimin e vajit për gatim. Interesimi i
artistëve dhe muzikantëve kuban për të pasur një hapësirë ku mund t’a shfaqin artin e
10

tyre ka ndikuar në gjetjen dhe krijimin e një hapësirë të tillë. Fabrika është rihapur në
vitin 2014 si galeri e artit dhe klub nate qe sot njihet si një ndër atrakcionet kryesore në
qytetin e Havanës për kulturë dhe art [2].
2.2.2 Shembulli 2 - Tate Modern

Figura 3. Trafostacioni (https://www.nytimes.com/2017/07/18/travel/tate-modernlondon-museum-city-evolution.html, data: 10.05.2019)

Figura 4. Tate Modern (https://www.nytimes.com/2017/07/18/travel/tate-modernlondon-museum-city-evolution.html, data: 10.05.2019)
Objekti: Tate Modern
Lokacioni: Londër, Britani e Madhe
11

Funksioni në të kaluarën: Trafostacion
Ridestinimi: Galeri e artit
Tate Modern është galeria kombëtare e aritit modern Britanez, e cila është ndërtuar në
objektin e trafostacionit të Bankside në Londër. Kjo galeri posedon koleksione të artit
Britanez që nga viti 1900 deri sot dhe është një ndër galeritë e artit modern më të mëdha
në botë [3].

2.2.3 Shembulli 3 – Parku Gas Works

Figura 5. Impianti i Gazit (https://citylivingseattle.com/Content/News/CityNews/Article/Gas-Works-Park-Seattle-s-strangest-park-has-an-equally-weirdhistory/22/167/90414], data : 10.05.2019)

Figura 6. Parku Gas Works (https://citylivingseattle.com/Content/News/CityNews/Article/Gas-Works-Park-Seattle-s-strangest-park-has-an-equally-weirdhistory/22/167/90414], data : 10.05.2019)
12

Parku Gas Works
Lokacioni: Seattle, Wshington
Funksioni në të kaluarën: Impiant i gazit
Ridestinimi: Hapësirë rekreuese – Park
Parku Gas Works në Seattle, washington është ndërtuar në lokacionin e impiantit të
gazit i cili ka operuar nga viti 1906 deri në vitin 1956 dhe është blerë nga qyteti i
Seatlle-it me qëllim që të kthehej në park. Parku është hapur për publik në 1975 [4].

2.2.4 Shembulli 4 - Inujima Seirensho Art Museum

Figura 7. Rafineri e Bakrit
(http://modernheritage.com.au/mhm/heritage_travel/inujima-seirensho-art-museum/,
data: 11.05.2019)

Figura 8. Inujima Seirensho Art Museum
([http://modernheritage.com.au/mhm/heritage_travel/inujima-seirensho-artmuseum/], data: 11.05.2019)
Objekti: Inujima Seirensho Art Museum
Lokacioni: Okayama, Japoni
13

Funksioni në të kaluarën: Rafineri e bakrit
Ridestinimi: Muze Arti
Në vitin 2008, pas pothuajse 100 viteve jashtë përdorimit rafineria e bakrit në qytetin
Okayama të Japonisë është ridestinuar në muze arti nga biznismeni japonez Soichiro
Fukutake, qëllimi kryesor i të cilit ishtë që mjedisi përreth të ishte i ndikuar minimalisht
nga ndërtimi. Gjithashtu, prioritet gjatë ndërtimit i është dhënë shfrytzimit të energjisë
së ripërtritshme të rrymimit të ajrit për të gjitha nevojat e muzeut [5].

2.3 Konkludime

Në bazë të shembujve të analizuar mund të konkludojmë që mundësitë për ridestinim të
objekteve industriale janë shumë të mëdha, kjo për arsye se zakonisht objektet e tilla
kanë hapësira të ndryshme dhe fleksibile të cilat janë të përshtatshme për pothuajse çdo
destinim.
Gjithashtu, bazuar nga reagimet e komuniteteve respektive ndaj ridestinimeve të
shembujve më lartë, mund të themi se ridestinimet nga objekte të braktisuar industriale
në hapësira kulturore dhe rekreuese janë më së të mirëpritura.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në bazë të informacioneve të grumbulluara mund të deklarojmë se qyteti i Skënderajit
ka mungesë të hapësirave kulturore, gjë që ka shtyrë banorët sidomos të rinjët që të mos
kenë interesim për kulturë dhe art në përgjithësi. Me anë të ridestinimit të fabrikës së
municionit të gjuetisë në një qendër kulturore banorët e këtij qyteti do të kenë mundësi
që t’i shfrytëzojnë hapësirat e këtij objekti për realizimin e dëshirave dhe qëllimeve të
tyre, ku rrjedhimisht do të rritej vetëdijësimi i banorëve për artin dhe kulturën dhe
rëndësinë e tyre në shoqëri.

Gjithashtu, projekti do të ndihmonet në krijimin e komuniteteve artistike dhe
shoqërimin e njerëzve sidomos të rinjëve me njëri - tjetrin, frymë kjo e cila ka ekzistuar
në kohën kur fabrika e municionit të gjuetisë ka qenë aset aktiv. Njeherësh, realizimi i
një projekti të tillë do ndikonte në rritjen e aktiviteteve kulturore në qytet pjesë e të
cilave mund të jenë edhe qytetaret e rendomtë të qytetit, rrethinës dhe jo vetëm.
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4. METODOLOGJIA
4.1 Pyetsorët
Një ndër format e përdorura për njohjen e problemit janë pyetsorët. Pyetsori në vazhdim
është bërë online për qytetarët e Skënderajit, ku janë përgjigjur 52 persona.
Pyetsori i takon metodës kualitative.
Pytjet janë si në vijim:
1. A ekziston një vend i veçantë për ti zhvilluar aktivitetet e juaja?

Pozitive

Negative

Tabela 1. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019
2. A keni vend për të shikuar filma (kinema)?

Pozitive

Negative

Tabela 2. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019
3. A investon komuna në aspektin kulturor në Skënderaj dhe a bën punë të mjaftueshme
në këtë drejtim?

Pozitive

Negative

Tabela 3. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019
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4. A i gjeni materialet e nevojshme në biblotekën që posedon komuna e Skënderajit?

Pozitive

Negative

Tabela 4. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019

5. Sa është funksionale "Shtëpia e Kulturës?

Pozitive

Negative

Tabela 5. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019

6. A ka hapsira ku të rinjtë mund të zhvillojnë sporte të caktuara?

Pozitive

Negative

Tabela 6. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019
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6. A mendoni që qyteti ka nevojë për një park lojrash për femijë?

Pozitive

Negative

Tabela 7. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019
8. A ka majftueshëm hapsira publike në Skënderaj?

Pozitive

Negative

Tabela 8. Rezultatet nga pyetsori, gjeneruar nga vet autori, data: 03.05.2019

4.2 Konkludime
Nga përgjigjiet e marrura kam ardhur në përfundim se qytetarët e Skënderajit kërkojnë
që të investohet më shumë në hapësira publike dhe në kulturë në mënyrë që banorët e
qytetit sidomos të rinjët të kenë mundësi më të mëdha që të zhvillojnë aktivitete
kulturore dhe në të njejtën kohë të punojnë në drejtim të realizimit të ëndërrave dhe
dëshirave të tyre.
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7. GJENDJA EKZISTUESE
5.1 Të dhënat nga vizitat në terren
Terreni në të cilin ndodhet parcela është terren kodrinoro - malor. Në lokacion eksiston
rruga prej hyrjes deri tek objekti kryesor e cila është e kalueshme, ndërsa pjesa tjeter e
oborrit është e mbuluar me gjelbrim të ulët dhe të lartë i cili nuk është mirëmbajtur
asnjëherë. I gjithë objekti në tërësi që nga koha e daljes nga përdorimi nuk është
mirëmbajtur asnjëhere, për këtë arsye muret, dyert, dritaret dhe pajisjet në përgjithësi
jane në gjendje jo të mirë, mirëpo struktura e objektit është e qëndrushme dhe e gatshme
për renovim.

5.2 Pamje nga gjendja e tanishme e objektit dhe lokacionit

Figura 9. Foto e parcelës
(Valdrin Tahiri, data: 15.03.2019)

Figura 10. Foto e parcelës
(Valdrin Tahiri, data: 15.03.2019)

Figura 11. Foto e fabrikës
(Valdrin Tahiri, data: 15.03.2019)

Figura 12. Foto e fabrikës
(Valdrin Tahiri, data: 15.03.2019)
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6. ANALIZA E LOKACIONIT
6.1 Vendodhja
Fabrika e municionit të gjuetisë, objekti i cili është përzgjedhur për rivitalizim ndodhet
në qytetin e Skenderajit, më saktë në mes të rrugëve “Rasim Kiqina” dhe “Nak
Berisha”. Terreni në të cilin është i ndërtuar objekti është kryesisht kodrinoro – malor
në afërsi të të cilit ndodhen disa objekte residenciale. Lokacioni lidhet shumë mirë me
pjesën tjetër të qytetit, posedon të drejtën për tu kyqur në rrjetin publik të ujësjellësit,
elektrikës si dhe kanalizimit. Me një distancë rreth 1.5 km prej qendres se qytetit,
shkollës fillore ‘’Shaban Jashari’’, shkollës së mesme ‘’Hamëz Jashari’’ si dhe 1.2 km
larg shkollës fillore ‘’Ahmet Delija’’, qendra kulturore do të jetë lehtë e frekuentueshme
në vecanti nga të rinjët e qytetit si dhe një hapësirë adekuate për socializim dhe ikje nga
zhurma e qytetit.
6.2 Objektet me rëndësi të veçantë
Rreth 200 m larg objektit në drejtim të fshatit Prekaz ndodhet Kompleksi Memorial
‘’Adem Jashari’’ i cili paraqet një ndër pikat më të frekuentuara të komunës së
Skënderjait për shkak të rëndësisë historike që ka. Kjo gjë do të ndihmojë që qendra
kulturore në të ardhmen të frekuentohet apo të ngjallë të iu ngjallë interes edhe
vizitorëve të Kompleksit Memorial ‘’Adem Jashari’’ të cilët jo me doemos janë banorë
të komunës së Skënderajit.

6.3 Struktura e objektit
Struktura e objektit ekzistues është kryesisht konstruksion skeletor me shtylla të qelikut
dhe kapriata, për t’i mbuluar hapësirat e mëdha punuese.

6.4 Diellosja
Në objektin e fabrikës drita deperton përmes dritareve si dhe ndriqimit zenital.

6.5 Zhurma
Meqë objekti është në një zonë kodrinoro-malore, zhurma nuk është problem, sepse
edhe ato zhurma që janë të largëta nga parcela bllokohen ose reduktohen nga gjelbrimi i
lartë që e rrethon parcelën.
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7.

PROJEKT PROPOZIMI - ARKITEKTURA

7.1 Koncepti i masterplanit
Koncepti i masterplanit ka për bazë idenë e municionit si simbolikë të objektit nga një
epokë në epokën tjetër. Ky lloj përceptimi kohëor asocion më shfletimin e një faqeje të
re apo në këtë rast kalimin në një epokë të re ku municionit mund t'i ipet konotacion
pozitiv. Ne këtë kontekst, struktura e objektit është inspiruar nga procesi i shfletimit të
faqëve, proces gjatë të cilit shihet drita në faqën vijuese.
Në të njëjtën kohë me anë të inkorporimit të elementit të shfletimit në strukturën e
objektit vihet në pahë monumentaliteti i tij si simbolikë e madhështisë dhe pes hës që ka
kultura në shoqëri.

Figura 13. Shpjegimi vizual i konceptit, nga procesi i shfletimit, ikorporimit dhe adaptimit të tij në objekt (skicat e gjeneruara nga vet autori, 16.05.2019)

7.2 Koncepti
Ideja e ridestinimit të fabrikës së municionit të gjuetisë është bazuar në frymen sociale
të cilën e ka pasur ky objekt në kohën e lulëzimit të tij. Bazuar në informacionet e
grumbulluara, gjatë viteve të 80-ta kjo fabrikë ka qenë burim financiar për shume
familje të qytetit të Skënderjajit dhe në të njëjtën kohë ka shërbyer si hapësirë për
socializim në mes të gjitha komuniteteve që kanë jetuar atë kohë në Skënderaj. Meqë
sot, socializimi me të tjerët bëhet kryesisht online gjë që e ka zbehur komunikimin
direkt, unë e kam parë të arsyeshme që objekti i fabrikës së municionit të gjuetisë të
ridestinohet në një qendër kulturore në mënyrë që banorët e qytetit të krijojnë kontaktë
dhe lidhje të reja shoqërore përmes artit dhe kulturës dhe përmes realizimit të projekteve
të reja kulturorë të cilat do të i shërbenin të gjithë komunitetit.
21

7.2 Funksioni
Objekti ekzistues i fabrikës së municionit të gjuetisë propozohet që të ridestinohet në
qendër kulturore brenda së cilës do të kryhen këto funksione:

KATI PËRDHESË
Nr.

SIPERFAQJA (m2)

KTHINA

OBJEKTI 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Foajeu 1
Sportel/Info 1
Muze
Galeri e Përhershme
Koridor
Galeri
WC 1
Mirëmbajtje 1
Depo 1
Depo e Kuzhinës
Kuzhina
Bar/Restauran
Erëmbrojtës 1
Erëmbrojtës 2
Zyre 1
Depo 2
WC 2
Mirëmbajtje 2
Komunikim Vertikal 1
Sportel/Info 2
Bibloteka
Totali:

156.1
14.4
407
310.5
242.9
822.2
74.9
20.8
95
34.5
23.2
236.5
27.6
29.2
54.1
119.3
72
5.5
67.6
32
1492.3
4337.6

Tabela 9. Kthinat me sipërfaqe në Objektin e parë, Kati Përdhesë. (vet autori,
data: 13.06.2019)
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OBJEKTI 2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Erëmbrojtës 3
Foajeu 2
Sportel/Info 3
Garderoba
Kuzhinë/Depo
Zyre 2
Bar/Shanku
Zonë Rekreative 1
Hapsirë Shumëqëllimeshe 1
Komunikim Vertikal 2
Biletari
WC 3
Mirëmbajtje 3
Koridor Multifunksional
Zonë Rekreative 2
Depo 3
Klasa 1
Klasa 2
Hapsirë Shumëqëllimeshe 2
Erëmbrojtës 4
Kthina e Mirëmbajtjes
Auditoriumi
WC 4
Zhveshtore 1
Zhveshtore 2
Koridor/Zonë Rekreative
Totali:

28.4
145.9
20.7
22
23.2
52.2
20.7
476.3
432.2
36.4
23.8
76
12
412.5
217.5
156.5
157.5
147
622.3
11.5
51.8
532.3
23.4
30.5
30.9
72.2
3835.7

Tabela 10. Kthinat me sipërfaqe në Objektin e dytë, Kati Përdhesë. (vet autori,
data: 13.06.2019)
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KATI 1

Nr. KTHINA

1
2
3
4

SIPERFAQJA (m2)

OBJEKTI 1
Komunikim Vertikal 1
Dhomë Studimi
Terracë 1
Bibloteka
Totali:

70.6
44.9
27.6
743.8
886.9

Tabela 11. Kthinat me sipërfaqe në Objektin e parë, Kati i parë. (vet autori,
data: 13.06.2019)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OBJEKTI 2
Komunikim Vertikal 2
WC
Mirëmbajtje
Koridor i Përbashket
Kthinë Teknike
Boiler Room
Terracë e Brendshme
Koridor Multifunksional
Depo
Dhomë Punë 1
Dhomë Punë 2
Seminare 1
Seminare 2
Terracë 2
Totali:

33.6
78.5
11.2
9.6
49.2
23.5
222.9
203.5
155.7
157.5
146
385.5
335.5
38.8
1851

Tabela 12. Kthinat me sipërfaqe në Objektin e dytë, Kati i parë. (vet autori,
data: 13.06.2019)
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7.3 Struktura e re
Struktura e re i është përshtatur strukturës ekzistuese e cila është kryesisht konstruksion
skeletor me shtylla të qelikut dhe kapriata, për t’i mbuluar hapësirat e mëdha. Pjesërisht
kemi edhe konstruksion te perzier si: shtylla, traje dhe mure masive.

7.4 Materialet e përdorura
Në ridestinimin e fabrikës së municionit të gjuetisë do të përdoren kombinime të
materialeve të ndryshme të cilat shkrihen me ngjyrat e ambientit përreth.
Materiali simbolik i këtij objekti do të jetë tulla, si një material i qëndrueshëm dhe në të
njejtën kohë mjaftë i përdorur në të kaluarën në zonën e Skënderajit. Arsyeja pse është
zgjedhur tulla si material dominues është sepse në kohën kur është ndërtuar fabrika
(kohen e ish-Jugosllavisë) tulla ishte ndër materialet që përdorej më së shumti
Gjithashtu, si element karakteristik në eksterierin e objekteve janë rrjetat metalike, të
cilat do të shërbejnë si mbështetje për gjelbrim.
Ndërsa materiali karakteristik në enterierin e objekteve është ai i bungut, i cili ndihmon
në krijimin e ambienteve të ngrohta dhe pozitive.
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8. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
8.1 Diskutime mbi qytetin e Skënderajit
Qyteti i Skënderajit është qytet i vogël më 50,858 banorë. Në komunë për momentin
funksjonojnë 23 shkolla fillore me 8,700 nxënës dhe 3 shkolla të mesme me 1,800
studentë [6]. Nxënësit e këtyre shkollave dhe rinia e qytetit në përgjithësi përveç
aktiviteteve që kryhen brenda shkollës e të cilat rrallë herë kanë të bëjnë me artin dhe
kulturën, kanë shumë pak mundësi të bëhen pjesë e aktiviteteve kulturore për shkak të
mungesës së organizimit të tyre. Andaj, unë mendoj që rivitalizimi i fabrikës së
municionit të gjuetisë do të krijonte më shumë hapësirë për organizimin e aktiviteteve
kulturore, kryeqendra e të cilave do të ishin pikërisht të rinjët e qytetit.
Investimi në art dhe kulturë do të ndikonte në vetëdijësimin e qytetarëve për këto dy
fusha dhe vlerësimin e duhur të tyre në shoqëri. Gjithashu, krijimi i një qendre kulturore
do të ndikonte në rritjen e dëshirës për shoqërim midis njerzëve dhe rritjen e dëshirës
për të punuar kolektivisht për të mirën e qytetit dhe qytetarëve të tij dhe jo vetëm.
Organizimet kulturore më të shpeshta do të tërheqnin edhe vizitorë nga qytete të tjera të
Kosovës të cilët do të kenë mundësinë t’i njohin dhe vlerësojnë edhe vlerat kulturoreartistike të këtij qyteti.
8.2 Diskutime mbi objektin e qendrës kulturore
Një qendër kulturore me hapësira moderne dhe kushte për zhvillim e vetëdijësimi
kulturor është me se e nevojshme për qytetin e Skënderajit.
Qendra kulturore e rivitalizuar nga objekti i fabrikës së municionit të gjuetisë do të këtë
një numër të madh të hapësirave në të cilat mund të kryhen aktivitete të ndryshme
kulturore, si dhe do të ketë kapacitet të mjaftueshëm për të gjithë të interesuarit.
Krijimi i një qendëre kulturore me kushte moderne do të ndikonte në rritjen e vullnetit
të qytetarëve për punë aktive dhe kolektive, në një kohë ku të dyja këto mungojnë.
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9. REKOMANDIME
9.1 Rekomandimi 1 – Shtëpia e kulturës ‘’Hasan Prishtina’’
Shtëpia e kulturës ‘’Hasan Prishtina’’ në Skenderaj, momentalisht është i vetmi objekt
në të cilin mund të mbahen aktivitete kulturore. Mirëpo gjendja e objektit sidomos
në pjesën e brendshme të tij nuk është e mirë.
Shumë hapëirsa brenda objektit kanë nevojë për rimodelim dhe rivitalizim në mënyrë që
të shfrytëzohen në kapacitetin e tyre të plotë.
Rivitalizimi i objektit të fabrikës së municionit në qendër kulturore me të gjitha
premisat e kërkuara do të mund të shërbentë si shembull për t’u ndjekur në
përmirësimin e hapësirave të shtëpisë së kulturës ‘’Hasan Prishtina’’.
9.2 Rekomandimi 2 - Shtëpia e kulturës së Runikut
Shtëpia e Kulturës në Runik është ndërtuar në vitet e 50 – ta dhe Akoma e ruan strukturën
e thjeshtë të epokës komuniste.
Dikur ka shërbyer si teatër dhe kinema, bibliotekë dhe kooperativë, ndërsa sot është në
gjendjë të mjerueshme afër shkatrrimit, restaurimi apo edhe rivitalizimi me funksione
moderne do ta risjellte frymën kulturore në Runik dhe do të krijontë më shumë mundësi
për banorët e asaj zone të komunës së Skënderajit ti kultivonin aftësitë dhe talentin e tyre.
9.3 Rekomandimi 3 – Objekti i ish zyrës administrative t ujësjellsit
Objekti i ish zyrës administrative të ujësjellsit ndodhet në lagjën 2 të qytetit në afërsi të
lokacionit të me masën më të madhe të gjelbrimit në qytet, drunjëve të pishave dhe është
jashtë përdorimit.
Në afersi ka shkollën profesionale si dhe qendrën për mjeksi familjare.
Objekti përshkak të lokacionit të favorshëm pa zhurma, në afërsi të shkollës do të ishte e
preferueshme që të kthehet në biblotekë të cilën mund ta shfrytëzojnë qytetarët e
Skënderajit.
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